ABSTRACT: Most species of the longhorned beetles are known to damage living trees and attack dead trees or fallen logs and are of economic importance because their woodboring larvae are destructive to plants and freshly cut logs. The paper presented a checlist of publising species of Vietnam longhorn beetle fauna of the subfamily Cerambycinae with local and world distribution provided. Of the total of 259 cerambycid species belonging to 88 genera and 18 tribes, seven diverse tribes are Clytini (74 species), Callichromini (41 species), Cerambycini (35 species), Molorchini (19 species), Callidiopini (18 species), Methiini (13 species) and Cleomenini (11 species).
INTRODUCTION
The Cerambycinae is a subfamily belonging to the family Cerambycidae, the largest family of Coleoptera. The cerambycids are commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles or goat beetles. The representatives of the family Cerambicidae have many varieties of shape, coloration and ornamentation as well as with the body size from 2.5 mm to 200 mm. The subfamily comprises about 20,000 species occur through almost every part of the world, i.e. from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation. Most species of the longhorned beetles are known to damage living trees and attack dead trees or fallen logs and are of economic importance because their woodboring larvae are destructive to plants and freshly cut logs [8] .
Taxonomic interest in the family has been fairly consistent in the past century, however, taxonomic research on the longhorn beetles from Vietnam had been almost absent until recently. The first work of the longhorn beetles in Indochina (including Laos, Cambodia and Vietnam) was published by Fairmaire (1896) [16] [33] [34] [35] 98] . The longhorn beetles of the subfamily Cerambycinae from Vietnam could also be found in several foreign authors as Holzschuh (1989 Holzschuh ( , 1991 Holzschuh ( , 1992 Holzschuh ( , 1998 Holzschuh ( , 1999 Holzschuh ( , 2003 Holzschuh ( , 2007 Holzschuh ( , 2009 Holzschuh ( , 2010 [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] , Niisato (1996 Niisato ( , 2000 Niisato ( , 2004 Niisato ( , 2006 Niisato ( , 2009 Niisato ( , 2011 [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] , Hayashi (1976a Hayashi ( , 1976b Hayashi ( , 1981 [27] [28] [29] , Heffern (2005 Heffern ( , 2011 [30] [31] [32] , Bentanachs et al. (2008) [7] , Hua Li-zhong (2002, 2009) [48, 49] . But up to the present time, the taxonomy and systematics of the longhorned beetles of the subfanily Cerambycinae are sudied poorly.
MATERIALS AND METHODS
The specimens of the longhorn beetles were collected in several surveys orginized by entomologists of Institute of Ecology and Biological Resources (IEBR). All the specimens are deposited in Department of Insect Systematics at IEBR.
The subfamily classification of this study TAP 
Anubis viridicollis Pic, 1932
Anubis viridicollis Pic, 1932 : Podany, 1980 
TÓM TẮT
Cerambycinae là một trong các phân họ lớn thuộc họ Xén tóc Cerambicidae, sâu non của chúng sống trong thân cây ñang còn sống hoặc cây ñã chết khô, rất nhiều loài là những ñối tượng gây hại cho cây trồng và cây rừng. Tổng số loài thuộc phân họ Cerambycinae ñã biết trên thế giới ước tính tới 20.000 loài, chúng có mặt ở rất nhiều sinh cảnh từ gần bờ biển cho ñến ñộ cao tới hơn 4.000 m.
Bài báo này lần ñầu tiên ñưa ra danh lục ñầy ñủ ñể tra cứu 259 loài xén tóc thuộc 88 giống và 18 tộc của phân họ Cerambicinae thuộc khu hệ xén tóc ở Việt Nam, ñồng thời cung cấp những thông tin về phân bố của các loài ở Việt Nam và trên thế giới ñã ñược các tác giả trong và ngoài nước thống kê cho ñến thời ñiểm hiện nay.
Trong số 18 tộc, 7 tộc có số loài nhiều nhất gồm: Clytini với 74 loài, Callichromini: 41, Cerambycini: 35, Molorchini: 19, Callidiopini: 18, Methiini: 13 và Cleomenini: 11 loài; còn lại 11 tộc có số loài ít hơn 10 loài.
Từ khóa: Danh lục, khu hệ, phân bố, phân họ, xén tóc.
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